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Gökçeada’nın Macera Turizmi Potansiyelinin Belirlenmesine Yönelik Bir
Çalışma
Berrin Yılmaz ve Hacı Mehmet Yıldırım
Turizm Fakültesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

Özet
Kişilerin isteklerindeki ve turizm anlayışlarındaki değişimlerle birlikte ortaya çıkan özel ilgi
turizm türlerinden biri de macera turizmidir. Macera turizminde kişiler rutinden uzaklaşarak;
macera, risk, adrenalin ve cesaret gibi özelliklere sahip farklı türde aktiviteleri
gerçekleştirebileceği destinasyonları ziyaret etmektedirler. Macera turizmi aktiviteleri, içerdiği
risk düzeyine göre yumuşak ve sert olarak, yapıldığı yere göre ise hava, kara, su ve karma tabanlı
aktiviteler olarak belirtilmektedir. Türkiye’nin en büyük adası olan ve sakin şehir olarak bilinen
Gökçeada, esen rüzgârı, plajları, engebeli arazileri ve su kaynakları ile geniş bir macera turizmi
potansiyeline sahiptir. Bu çalışmanın amacı, Gökçeada’daki macera turizmi potansiyellerini
belirlemek ve değerlendirmektir. Çalışmada macera turizmi ve macera turistlerinin seyahat
motivasyonları üzerine ikincil kaynaklardan yararlanılarak literatür taraması yapılmıştır. Elde
edilen verilerle yapılan SWOT analiziyle Gökçeada’nın macera turizmi potansiyeli ortaya
konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgular sonucunda Gökçeada’da çeşitlilik bakımından
macera turizmi potansiyeli yüksek olduğu, fakat potansiyelin gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesi
için yeterli çalışmaların yapılmadığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: macera turizmi, Gökçeada, SWOT analizi

A Study to Determine Gökçeada's Adventure Tourism Potential
Abstract
Adventure tourism is one of the special interest tourism types that have developed with the changes
in people's wishes and tourism understanding. In adventure tourism, people get away from routine
and visit destinations where they can perform different activities, such as adventure, risk,
adrenaline, and courage. Adventure tourism activities are defined as soft and hard according to the
level of risk they contain, and as air, land, water, and mixed-based activities according to the place
where they organized. Gökçeada, which is the largest island of Turkey and known as a cittaslow,
has a wide adventure tourism potential with its winds, beaches, rough terrain and water resources.
The purpose of this study is to determine and evaluate the adventure tourism potentials in
Gökçeada. In this study, a literature review was conducted using secondary datas on adventure
tourism and the adventure tourists travel motivation. With the SWOT analysis made according to
the information gathered, the adventure tourism potential of Gökçeada was tried to be revealed.
According to the findings, it has been seen that there is a high potential for adventure tourism in
terms of diversity Gökçeada, but sufficient studies have not been carried realization and develop
the potential.
Keywords: adventure tourism, Gökçeada, SWOT analysis
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Giriş
Turizm, en hızlı büyüyen ve sürekli değişim içerisinde olan sektörlerden biridir. Günümüzde
turizm talebinde gerçekleşen artış, turist tiplerinin, ihtiyaçlarının ve motivasyonlarında oluşan
çeşitlilik nedeniyle, “deniz, kum, güneş” turizminin yanı sıra farklı turizm türlerinin ortaya
çıkmasına zemin hazırlamıştır. Bunlardan birisi de turizm endüstrisinin en hızlı büyüyen alt
türlerinden biri olan macera turizmidir.
Macera turizmi, fiziksel aktiviteler ile özelleştirilmiş bir deneyime duyulan ihtiyaçlardan ortaya
çıkmıştır (Sung, 2004). Macera kavramı, risk veya tehlike içeren olağandışı ve heyecan verici bir
deneyim anlamına gelir. Muller ve Cleaver (2000) macera turizmini “turist deneyimine genellikle
fiziksel olarak zorlayıcı deneyimsel bileşenleri dahil ederek elde edilen, turiste nispeten yüksek
düzeyde duyusal uyarım sağlama yeteneği ile karakterize edilmesi” olarak tanımlamaktadır.
Macera turizmi, fiziksel risk içeren bir açık hava seyahat faaliyetini ifade eder ve bir maceracının
yüksek ve düşük düzeyli risk içeren zorluklarla yüzleşmeye hazır olduğu, heyecana dayalı bir
aktivitedir. Macera turizmi, turistlerin sınırlı altyapı gelişimini ya da otantik deneyim sahibi
oldukları, tam olarak gelişmemiş destinasyonları kabul etmeye hazır oldukları bir turizm türüdür
(Dar, 2014). Maceranın türü ve doğası, maceracının seçimine ve motivasyonuna bağlı olarak
değişiklik gösterir. Motivasyon, bireye göre değişir, çünkü biri yeni alanları keşfetmek amacıyla
katılım gösterirken, biri heyecan verici olduğu için macera aktivitelerine (rafting, dağ bisikleti,
aero sporları vb.) katılım gösterir veya bir diğeri ise vahşi yaşamı, avcılığı, balık tutmayı vb.
faaliyetleri tercih ettiği görülmektedir (Khulge ve Naik, 2018).
Turistlerin yaşam tarzları aynı zamanda macera turizminin ambalajını etkilemektedir. İnsanlar
uzun saatler çalışarak sosyal hayatları gergin bir hale gelmiş ve rutin yaşamlarından kaçmak için
macera turizmini deneyimleyebilmektedir. Dolayısıyla macera turizmi hizmet sağlayıcılarının
sayısı dünya genelinde hızla artış göstermiş, hizmet sağlayıcılarının bu büyümesi nedeniyle, henüz
deneyimlememiş bireylere macera aktivitelerine katılma fırsatları açılmıştır. Küresel düzeyde,
macera turizmine olan talep hızla artmakta ve çeşitli ülkeler macera faaliyetleri için en iyi altyapıyı
geliştirmiştir (Dar, 2014).
Türkiye’nin Çanakkale iline bağlı önemli adalarından biri olan Gökçeada’nın, geniş macera
turizmi yelpazesi ve hala işlenmemiş macera turizmi kaynakları da bulunmaktadır. Plajları,
engebeli arazileri, çam ormanları, su kaynakları, flora ve faunasındaki çeşitliliği ile Gökçeada en
iyi macera turizmi potansiyellerine sahiptir (Atalay, 2008). Gökçeada ormanlık alanlarıyla,
trekking, kuş gözlemciliği ve kamp yapmak ve çeşitli plajların yılın neredeyse tamamında esen
rüzgarıyla ve su altı zenginlikleriyle sörf ve dalış aktiviteleri için iyi bir potansiyele sahiptir.
Yapılan literatür taraması sonucunda macera turizmi potansiyeline yönelik sınırlı sayıda kaynağa
ulaşılmış ve Gökçeada’da macera turizmi potansiyelini incelemeye yönelik herhangi bir çalışma
yapılmamıştır. Bu nedenle bu çalışma, genellikle sakin ada özelliği ile bilinen Gökçeada’nın su,
kara ve hava tabanlı macera turizmi potansiyelinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmada
macera turizmi ve macera turistlerinin seyahat motivasyonları ile ilgili ikincil kaynaklardan (dergi,

https://digitalcommons.usf.edu/m3publishing/vol16/iss9781955833103/12
DOI: https://www.doi.org/10.5038/9781955833103

2

Yilmaz and Yildirim: A study to determine Gokceada's adventure tourism potential

makale, kitap vb.) literatür taraması yapılmış ve mevcut literatürden elde edilen sonuçlardan
SWOT analizi yapılarak Gökçeada’nın macera turizmi potansiyeline yönelik çeşitli özellikleri
incelenmiştir.
Literatür Taraması
Macera turizmi birçok farklı faaliyetleri ile kapsamlı bir şekilde tanımlanabilir (Reynolds ve Hritz,
2013). Macera turizmi diğer turizm türlerinden farklıdır ve bu farklılığı anlayabilmek için
“macera” kavramını bilmek önemlidir (Karpuz, 2017). Kişilerin günlük hayatın sıradanlığından
ve monotonluğundan kaçarak farklı türde aktivitelere ilgi göstermesi “macera” olarak açıklanabilir
(Gyimothy ve Mykletun, 2004). Macera turizminin tanımı ve sınırları akademisyen ve
araştırmacılar arasında oldukça tartışmalıdır. Bir grup akademisyen ve araştırmacılar macera
turizmi endüstrisini daha kapsamlı bir Macera Turizmi, Kültür Turizmi ve Ekoturizm (Adventure
Tourism, Culture Tourism and Ecotourism – ACE Tourism) kategorisinin bir parçası olarak kabul
ederken bir grup akademisyen ve araştırmacılar ise macera turizmini Doğa Turizmi, Ekoturizm ve
Macera Turizminin (Nature Tourism, Ecotourism, Adventure Tourism – NEAT Tourism)
kategorisinin bir parçası olarak değerlendirmeyi tercih etmektedir (Mckay, 2013).
Literatürde macera turizmi ile ilgili yapılan birçok tanım bulunmaktadır. Hall (1992) macera
turizmini “katılımcıların olağan yaşamlarından uzakta doğal çevre ile etkileşimini, ticari, risk
unsurları içeren açık hava turistik faaliyetlerinin geniş bir yelpazesi” olarak değerlendirirken
(Sung, 2000:20), Haddock ve Wisheard (1993) macera turizmini kişilerin kendi fiziksel veya
duygusal potansiyellerini gösterebilecekleri ortamdaki faaliyetler aracılığıyla deneyimlemesi
olarak tanımlamıştır (Gülcan, 2004).
“Macera” kelimesi heyecan, adrenalin, keşif, cesaret, risk gibi kavramları çağrıştırarak aslında
“macera” ile ilgili birden fazla özellik olduğunu gösterir. Swarbrooke ve diğerleri (2003),
“macera” kavramının özelliklerini risk, belirsizlik, ödül/hedef, odaklanma, yenilik, heyecan, kaçış,
keşif ve duygusal zıtlık olarak ifade etmiştir (Yıldız, 2019). Doğal çevreye odaklanarak, özel
ekipman, aynı zamanda bilgi ve deneyim gerektiren macera turizmi, müşterilere hizmet
sağlayıcıları tarafından güvenli, eğlenceli ve tatmin edici deneyimler sağlamak için rehberli ticari
turlar olarak günümüzde daha fazla sunulmaktadır (Jin vd., 2019).
Son zamanlarda insanlar rutinleşen faaliyetlerden bir kaçış olarak görüp, daha farklı aktivitelere
yönelmektedir ve bu söz konusu aktiviteler gerçekleştirildikleri ortama göre hava tabanlı, kara
tabanlı, su tabanlı ve karma tabanlı(hava-kara-su) macera aktivitelerinden oluşmaktadır (Kozak ve
Bahçe, 2009). Bu aktiviteler incelendiğinde gerektirdiği fiziksel ve zihinsel dayanıklılık,
içerdikleri risk düzeyleri ve konaklama konforu gibi unsurlar açısından farklılık gösterebilir.
Örneğin risk unsuru açsından bakıldığında kuş gözlemciliği ile yamaç paraşütünün risk düzeyleri
birbirinden farklıdır. Macera turizmi profesyonelleri tarafından farklılık gösteren bu unsurlar
nedeniyle macera aktiviteleri alt kategorilere ayrılmıştır (Yıldız, 2019). İlk kategori, adrenalin
tutkunu olmayanları içeren “yumuşak” macera turizmi aktiviteleri, en düşük düzeyde risk
barındıran, aşırı fiziksel aktivite ve özel beceri gerektirmeyen hemen herkesin kolaylıkla
katılabileceği imkanlar sunan, kamp yapma, bisiklet gezisi, yelkencilik, at binme, balık avı, kano,
hiking gibi aktivitelerdir (Patterson ve Pan, 2002; Çetinkaya, 2014; ATTA, 2013). Bir diğer
kategori ise genellikle ağır fiziksel efor ve özel beceri gerektiren, risk unsuru yüksek olan “sert”
macera turizmi aktiviteleridir.
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Bu aktivitelere katılanlar çok fazla deneyim ve yetenek gerektiren hem fiziksel hem de zihinsel
olarak zorlayıcı dış mekan aktivitelerine katılma eğilimi göstermektedirler. (Yıldız, 2019; Mckay,
2013). ATTA (2013), sert macera turizmi kategorisinde beyaz su raftingi, dağcılık, kaya tırmanışı,
bungee jumping, dağ bisikleti gibi aktiviteleri değerlendirmiştir. Tablo 1’de risk düzeyleri ve
ortamına göre macera turizmi aktivitelerinden bazılarına yer verilmiştir. Verilen tabloda; beyaz su
raftingi, şnorkelle dalış, kano, kara su raftingi ve jet ski su tabanlı, at binme, oryantring, bungee
jumping, kamp yapmak ve mağaracılık aktiviteleri kara tabanlı, sıcak hava balonu, yelken kanat
uçuşu, balon uçuşu, yerçekimsiz uçuş aktiviteleri ise hava tabanlı olarak ayrılmış ve sert- yumuşak
olmak üzere risk düzeylerine göre macera türleri belirtilmiştir.
Tablo 1. Macera Turizmi Aktivite Türleri
Aktivite Türü
Beyaz su raftingi
Sıcak hava balonu
Şnorkelle dalış
Kano
At binme
Yelken Kanat Uçuşu
Oryantiring

Ortam
Su
Hava
Su
Su
Kara
Hava
Kara

Macera Türü
Sert
Sert
Sert
Yumuşak
Yumuşak
Sert
Yumuşak

Aktivite Türü
Kara su raftingi
Balon uçuşu
Bungee jumping
Kamp yapmak
Mağaracılık
Jet ski
Yerçekimsiz Uçuş

Ortam
Su
Hava
Kara
Kara
Kara
Su
Hava

Macera Türü
Yumuşak
Yumuşak
Sert
Yumuşak
Sert
Yumuşak
Sert

Kaynak. Wilkis ve Davis, 2003; Yıldız, 2019.

Macera turizmi dahil olmak üzere bütün turizm türlerinde tüketici motivasyonu önemlidir. Çünkü
turistlerin karar verme süreçlerini ve “tatil öncesi ve tatil sırasındaki” davranışlarının nedenlerini
açıklamakta ve macera turistlerinin profil çeşitliliği nedeniyle, bir takım farklı motivasyonu
gerçekleştirmek için macera aktiviteleri peşinde koştuklarını belirtmektedir (Tschapka, 2006).
Macera turizmi kapsamına giren çoğu araştırma, katılımcıların macera deneyimleri arama
motivasyonlarına odaklanmıştır ve riskin ve/veya heyecanın bu motivasyonlar üzerindeki etkisi
etrafında dönmektedir (Giddy ve Webb, 2018). Macera aktivitelerine katılma kararındaki 'risk'
veya 'heyecan' unsurları, 'macera'nın kilit bir bileşendir.
Daha önceki macera turizmi araştırmaları, gerçek risk unsurunun macera aktivitelerine katılanların
motivasyonları üzerindeki etkisine odaklanmıştır (Ewert & Hollenhorst, 1989). Fakat yakın
tarihteki araştırmalarda, macera turistlerinin gerçek riskten ziyade daha çok 'heyecan' duygusu ile
motive oldukları bulunmuştur. Buckley (2012) ile Cater (2006) yaptıkları çalışmalarda gerçek risk
ve tehlikenin macera turizmi aktivitelerine katılım için birincil motivasyonları doğrulayan
araştırma olmadığı konusunda aynı görüştedir (Giddy, 2018). Ancak diğer araştırmacılar, hem
'risk' hem de 'heyecan'ın maceraya katılmak için yalnızca ikincil motivasyon faktörleri olduğunu
savunmuştur (Giddy ve Webb, 2018).
Seyahat davranışını ve kararını vermede motivasyon merkezi bir rol oynamıştır (Sato vd., 2018).
Turistlerin motivasyonlarını değerlendirmek için birçok faktör vardır. Literatürde çoğu çalışmada
turistleri seyahat etmeye motivasyonlarını etkileyen faktörler “itme” ve “çekme” yaklaşımları
açısından değerlendirilmektedir. “İtme” ve “çekme” yaklaşımları turistlerin seyahat etmeye
motive eden iç ve dış faktörlere dayanmaktadır. İtme faktörleri turistleri seyahat etmeye yönelten
iç kuvveti ifade etmekte, bireyin sosyo psikolojik güdüleriyle (ilişki, bilgi, benlik saygısı, aile
beraberlik ve eğlence) açıklamaktadır (Sarıbaş ve Öter, 2013). Çekme faktörleri ise kişinin seyahat
etme kararı aldığı andan itibaren bir destinasyonu diğer destinasyona tercih etmesinde etkili olan
özellikler gibi harici faktörleri (hava durumu, manzara, cazibe merkezleri, fiziksel olanaklar, uçak
bileti, tarih ve kültür) ifade etmektedir (Sato vd., 2018; Naidoo vd., 2015). Çekici faktörler aynı
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zamanda, broşürler, seyahat kitapları ve internet gibi promosyon yönlerine vurgu yapan pazarlama
unsurlarını da içermektedir (Kotler vd, 2008). İtici faktörler, bir turisti evinden uzaklaştıran maddi
olmayan, günlük rutinden kaçış, kendini geliştirme, yeni arkadaşlıklar ve sosyal ilişkiler kurma
gibi faktörlerdir (Naidoo vd., 2015).
Bireylerin ihtiyaçlarının farklılaşmaları, turistlerin farklı görüşlere sahip olmalarının yanında bir
destinasyon ile ilgili yaklaşımlarıda farklılık gösterebilir. Bu noktada macera turistlerinin seyahat
etmelerinin arkasında yatan motivasyonların da destinasyon ve ortama göre farklılık gösterdiği
söylenebilir. Literatürde macera turistlerinin seyahat motivasyonları ile ilgili birçok çalışma
yapılmıştır (Yıldız, 2019). Fluker ve Turner (2000), yürüttükleri çalışmada Avustralya'da daha
önce beyaz su rafting deneyimi olan ve olmayan ve turistlerin beklentilerini, ihtiyaçlarını ve
motivasyonlarını analiz etmişlerdir ve araştırma sonucunda, daha önce rafting deneyimi olan
katılımcıların motivasyonlarının, daha önce deneyimi olmayan katılımcılardan önemli derecede
farklı olduğunu bulmuşlardır. Deneyimi olmayan katılımcıların doğası gereği keşfedici
motivasyonlarda en belirgin şekilde farklılaştığını, keşfetme dürtüsü ile motive olduklarını ortaya
koymuştur. Daha önce deneyime sahip olanların ise temel olarak aktivitelerden zevk alma, doğal
çevrede bulunma ve sosyal etkileşim motivasyonlarının olduğu bulunmuştur (Tschapka, 2006).
Morgan vd. (2005) su tabanlı gerçekleştirilen macera aktivitelerine yönelik bir araştırma yapmıştır
ve sonucunda macera turistlerinin, eğlenme, yetkin hale getirme, içsel ödül ve su akışını tecrübe
etme gibi motive edici unsurlarla seyahat etmeye karar verdiklerini ortaya koymuşlardır.
Bently vd. (2007) yaptıkları çalışmada Yeni Zelenda’da macera turizmi ve macera sporlarında
yaralanma konularını incelemiş ve çalışmada macera turistlerinin; huzur, risk, kişisel keşif,
heyecan, huzur ve kişisel zorlukları test etme gibi motive eden unsurlar nedeniyle seyahat ettikleri
ve macera aktivitelerine katıldıkları sonucuna ulaşmışlardır. Pomfret ve Bramwell (2014),
yaptıkları bir çalışmada, Fransa'nın Chamonix kentindeki bağımsız dağcı turistlerinin, çok çeşitli
motivasyonlarının sosyalleşme, meydan okuma, doğal çevrenin çekiciliği ve başarı olduğunu
bulmuştur.
Sato vd. (2018) yürüttükleri çalışmada macera turistlerinin seyahat etme motivasyonlarını itme ve
çekme faktörleri açısından ele almışladır. Çalışmada itme faktörlerini sosyal etkileşim
(arkadaşlarla ile vakit geçirmek, yeni insanlarla tanışmak, yabancılarla etkileşim), kaçış (olağan
yaşamın rutininden kaçış, zihinsel dinlenme/rahatlama, iş hayatından kaçış), aile (aile bağlarını
güçlendirme, aile ile vakit geçirme), heyecan(heyecan verici aktivitelere katılma) olarak
değerlendirilmiş, çekme faktörleri ise doğal kaynaklar(temiz hava, manzara,orman, vahşi yaşam),
kültür (tarih,farklı kültür, yerel insanlar, yerel mutfak, destinasyonun havası) olarak
belirlemişlerdir. Daha önce yapılmış çalışmalara bakıldığında aynı destinasyona giden maceracı
turistlerle maceracı olmayan turistlerin profilleri benzer olsa da destinasyona seyahat etme
motivasyonlarının birbirinden farklı olduğu görülmektedir (Kruger ve Saayman, 2010).
Gökçeada (İmroz), 290 km²’lik yüz ölçümüne sahip ve kıyı uzunluğunun 95 km. olması ile
Çanakkale boğazının ağzında yer alan, Türkiye’nin en büyük adasıdır. Gökçeada Çanakkale’den
32 mil uzaklıkta, Gelibolu Yarımadası’nda yer alan Kabatepe’den 14 mil uzaklıkta, Semadirek
Adası’ndan 14 mil ve Limni Adası’ndan ise 16 mil mesafededir. Batısındaki İnce Burnu ile
doğusundaki Aydıncık Burnu (Kefalos Burnu) arasındaki mesafe ise 30 kilometredir. Ayrıca İnce
Burun ülkemizin batısındaki en uç noktadır. Antik ismi İmroz olan Gökçeada, alçak sırt ve
tepelerden oluşmakta, Doruktepe (673 m) ve Ulukaya Tepesi (638 m) adanın en yüksek
5
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noktalarıdır. (Yaşar, 2006). Gökçeada’da yerleşim, 9 tanesi eski köyden oluşmak üzere ve ilçe
merkezi ile 11 alandan oluşmaktadır. Bu yerleşim yerleri; Bademli, Yeni Bademli, Şirinköy,
Dereköy, Kaleköy, Zeytinli Köy, Tepeköy, Şahinkaya, Uğurlu ve Eşelek Köyü’dür (Atay vd,
2019). Son toplanan verilere göre Gökçeada’nın 10.106 nüfusu vardır ve nüfus yapısı Türkler ve
Rumlardan oluşmaktadır (T.C. Çanakkale Valiliği, 2021).
Ada’ya ulaşabilmek için feribot ve arabalı vapurlar kullanılmaktadır. Adaya İstanbul’dan gelecek
olanlar için Kabatepe Limanı, Anadolu’dan gelecek olanlar için ise Çanakkale Limanı ve Eceabat
– Kabatepe Limanı’ndan ulaşım sağlanmaktadır. Gemi seferlerinde, yaz ve kış aylarında mevsim
şartlarından dolayı farklı sefer tarifeleri uygulanmakta, kışın daha az olan sefer sayısı yazın
artmaktadır. Şekil 1’de Gökçeada’nın coğrafi konumuna yer verilmiş ve şekilden de görüleceği
üzere Gökçeada’ya Kabatepe Limanı- Kuzu Limanı ve Çanakkale Limanı – Kuzu Limanı arasında
ulaşım sağlanabilmektedir.
Şekil 1. Gökçeada’nın Coğrafi Konumu

Kaynak. T.C. Gökçeada Kaymakamlığı, 2021

Gökçeada’da yıllardır doğal güzelliklerinin korunması ve elde bulunan kaynaklarının düzgün
kullanılması ile Gökçeada’nın doğa mirası listesinde yer almayı başarmıştır. Adanın altyapısı
geliştirilirken, doğanın korunabilmesi ve mevcut kaynakların sürdürülebilirliğine ayrı bir önem
verilmiştir. Çok engebeli ve volkanik bir yapısı olan adanın %11’i ovalık alanlardan, %12’si
engebeli ve %77’si dağlıktır. Adanın güneyinde Akdeniz iklimi, kuzey kısmında ise Marmara’ya
özgü iklim görülmektedir. Ada coğrafi konumu nedeniyle rüzgarlıdır ve çoğunlukla kuzey
kısımdan poyraz ve güney kısımdan lodos olarak görülür. Yoğun su kaynaklarının olması
açısından Gökçeada, dünyanın dördüncü adasıdır. Toplam beş adet gölete sahip adada Zeytinli
Barajı tek başına adanın su ihtiyacını büyük ölçüde karşılamaktadır (Atalay, 2008; Bil ve Yılmaz,
2017; T.C. Çanakkale Kaymakamlığı, 2021). Bazı büyük Ege adaları gibi Gökçeada’da, yüksek
kesimlerde doğal bitki örtüsü olarak zeytin, kızılçam ormanları, meşe, fundalıklar, daha alçak
kesimlerde ise çayır otlakları ve otsu bitkileri içeren mera alanları yer almaktadır (Atabay ve
Özügül, 2001).
Gökçeada’da macera turizmi potansiyelinin oluşmasında konaklama işletmelerinin de büyük
ölçüde önemi vardır. Adada hem turizm işletme belgeli hem de belediye belgeli konaklama
tesisleri bulunarak bu alanda önemli adımlar atılmış. Çanakkale İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü’nün (2020) konaklama tesisleri ile ilgili verilerine göre Tablo 2 oluşturulmuştur. Tablo
incelendiğinde turizm işletme belgeli tesislerin, belediye belgeli tesislere göre çok daha az olduğu
görülmektedir. Aynı zamanda Gökçeada Merkez turizm işletme belgesi ile 128 oda, 306 yatak,
belediye belgeli tesislere bakıldığında 133 oda, 284 yatak kapasitesi ve Yeni Bademli Köyü turizm
işletme belgesi ile 13 oda, 26 yatak ve belediye belgeli tesislere bakıldığında 104 oda ve 205 yatak
kapasitesi ile en yüksek kapasitelere sahip yerleşim yerleridir. Dereköy turizm işletme belgesi ile
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6 oda, 6 yatak, belediye belgesi ile 4 oda, 8 yatak, Tepeköy sadece belediye belgesi ile 5 oda, 10
yatak ve Zeytinliköy sadece belediye belgesi ile 18 oda ve 34 yatak kapasiteleri diğer yerleşim
yerlerine göre daha düşüktür.
Tablo 2. Gökçeada Konaklama Kapasitesi
Yerleşim Yeri
Gökçeada Merkez
Dereköy
Kaleköy
Eski Bademli Köyü
Yeni Bademli Köyü
Aydıncık
Uğurlu Köyü
Tepeköy
Zeytinliköy
Kuzu Limanı
Toplam

Türü*
TİB
BB
TİB
BB
TİB
BB
TİB
BB
TİB
BB
TİB
BB
TİB
BB
TİB
BB
TİB
BB
TİB
BB
TİB/
BB

Oda Kapasitesi
128
133
6
4
89
15
23
13
104
50
15
8
106
5
18
43
760

Yatak Kapasitesi
306
284
6
8
190
30
49
26
205
106
35
16
223
10
34
67
1595

Kaynak. Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 2020. *TİB: Turizm İşletme Belgeli, BB: Belediye Belgeli.

Yöntem
Gökçeada’nın su, kara ve hava tabanlı macera turizmi potansiyelinin belirlenmesi amacıyla
yapılan bu çalışmada ilk olarak ikincil kaynaklardan (dergi, gazete, internet, makale, kitap vb.)
toplanan verilerle macera turizmine yönelik literatür çalışması yapılmıştır. Ardından elde edilen
veriler sonucunda SWOT Analizi Tekniği kullanılarak Gökçeada’nın macera turizmi potansiyeli
incelenmiştir. Bu çerçevede macera turizmi kaynak ve faaliyetlerin geliştirilmesi üzerine birtakım
önerilerde bulunulmuştur.
SWOT terimi İngilizcedeki “Strengths (Güçlü yönler), Weaknesses (Zayıf yönler), Opportunities
(Fırsatlar) ve Threats (Tehditler)” kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır. Bir bölgenin ya da
birimin, güçlü ve zayıf yönleri ile karşılaşabileceği fırsatlar ve tehditleri SWOT analizi
uygulanarak net bir şekilde ortaya konulabilmektedir (İnayet ve Akbulak, 2010). SWOT analizi,
belirli bir durumu analiz etmeye yönelik bir araştırma yöntemidir. SWOT analizi genellikle bir
kararı, projeyi veya politikayı sistematik bir şekilde değerlendirmek için iş alanında kullanılsa da
doğal kaynak yönetimine kadar farklı alanlarda kullanılmaktadır (Schmoldt vd., 2001). Bu analiz
türü kullanılarak, mevcut çalışma alanının genel bir durumunu gösteren tablo elde edilir ve karşı
karşıya bulunan tehditler ve fırsatla daha açık bir şekilde görülebilir ve böylelikle araştırma
alanının güçlü yanları üzerinde yoğunlaşılarak zayıflıklar çözülebilir. Araştırma alanına yönelik
tehditlerin indirgeme yöntemleri araştırılarak fırsatlardan fayda sağlanması ile ilgili öneriler
geliştirilebilmektedir (İlsay ve Doğdubay, 2015).
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Yapılan bu çalışmada ilk olarak ikincil kaynaklardan (dergi, gazete, internet, makale, kitap vb.)
toplanan verilerle macera turizmine yönelik literatür çalışması yapılmıştır. Ardından elde edilen
veriler sonucunda SWOT Analizi tekniği kullanılarak Gökçeada’nın macera turizmi potansiyeli
incelenmiştir.
Bulgular
Gökçeada’nın doğal yapısından dolayı bir turizm potansiyeli mevcuttur. Yıldız Koyu, Kuzu
Limanı, Kokina, Laz Koyu, Güzelce Koy, Aydıncık, Uğurlu Plajları ve Gizli Liman gibi, yüzme,
dalış ve sörf amaçlı turizm potansiyeli yüksek ve son zamanlarda rüzgâr ve kite sörfüne meraklı
yeri/yabancı turistler için bir cazibe merkezi konumuna gelmiştir. Gökçeada, ilgi çeken uzun
kumsalları, berrak denizi, esen rüzgârı ve engebeli arazileri ile macera turizmi bakımından önemli
bir potansiyel taşımaktadır. Bu bağlamda özellikle Aydıncık macera turizmi açısından önemli bir
plajdır. Gökçeada nisan-ekim ayları arasına kadar devam eden rüzgâr nedeniyle, sörf aktivitesi için
önemli fırsatlar sunmaktadır. Aynı zamanda hem yeni başlayanlara eğitim veren hem de ileri
derecede sörf bilen insanların burada sörf aktivitelerini gerçekleştirmesi ve tesislerden
faydalanabilmelerini sağlayan uluslararası sörf okulu bulunmaktadır.
Kaleköy ve Kuzu Limanı arasında kalan sahil kısmı, zengin su altı güzellikleri nedeniyle Türk
Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından “Deniz Koruma Alanı” olarak kabul edilmekte ve
bu bakımdan Gökçeada, dalış turizmi için önemli bir macera turizmi potansiyeli taşımaktadır. Ada
aynı zamanda doğal yapısı nedeniyle doğa yürüyüşü (trekking) aktivitesine de elverişlidir
(GMKA, 2012; Özdemir, 2012). Bu çalışmada Gökçeada’nın macera turizmi potansiyelini
değerlendirmek için, adada yapılan aktiviteler ele alınmıştır.
Trekking: Trekking kavramı, genellikle rakımı yüksek, uzun ve engebeli arazi parçalarını
yürüyerek aşmak anlamına gelen hafif tempolu doğa yürüyüşleridir ve zorluk bakımından hiking
ve dağcılığın arasında yer alır. Yürüyüş mesafesi ve süresi göz önünde bulundurulduğunda hikinge
daha benzer fakat hikingden zor, dağcılıktan daha kolay bir macera türüdür. Trekking falliyetleri
iki ya da daha fazla sürebilmektedir. Trekking sporunun önemli özelliklerinden birisi de yerine
göre yüzme, tırmanış ve kampçılık sportif becerileri ve ekipmanlar gerektirebilir (TDF, 2017).
Şekil 2’de Gökçeada’daki 11 tane olan trekking parkurları belirtilmiştir.
Şekil 2. Trekking Güzergahları

Kaynak. T.C. Gökçeada Kaymakamlığı, 2020
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Gökçeada’daki bu 11 trekking parkurlarından birisi olan Dereköy – Marmaros Şelalesi günübirlik
trekking parkurunun, başlangıç noktası 253 m., yüksek irtifası 301 m., en alçak irtifası 80 m ve
bitiş noktası 110 m’dir. Parkurun zorluk derecesi 2, uzunluğu 7 km ve ortalama süresi 2 saattir.
Uğurlu Kasabası’nda bulunan İsa Tepesi, adanın batı tarafını gören ve etkileyici bir manzarası olan
trekking parkurudur. İsa tepesi parkurunun uzunluğu 1,46 km., zorluk derecesi 2, tahmini aktvite
süresi ise 1 saat 30 dakikadır ve geven ve taşlardan oluşan kısa bir parkurdur. (Visit Gökçeada,
2021). Yıldızkoy rotası ise zorluk dereci 4 olan, uzunluğu 5,4 km. yaklaşık 3 saatte yapılan
mevsimden dolayı en az iki adet su kaynağına rastlayabileceğiniz, geven ve kayalardan oluşan
trekking parkurudur.
Rüzgâr Sörfü (Windsurf): Su tabanlı gerçekleştirilen rüzgâr sörfü, yelkenin tahta ile bağlantısı
direk ve bumba ile sağlanmaktadır. Rüzgâr sörfünde dümen bulunmamaktadır. Direk, mafsal
sayesinde rüzgârın yönüne doğru yatırılarak istenilen yönde hareket ettirilir (Özbek, 2014). Adada
sörf aktivitesi ilkbahardan sonbaharın sonuna kadar devam ederek yabancı turistleri bölgeye
çekmektedir. Rüzgar sörfü için adanın en önemli bölgelerinden birisi olan Aydıncık sahili, aynı
zamanda kumsalıyla da dikkat çekmektedir ve Aydıncık sahilinin hemen yanında uzanan Tuz
Gölü, sörf aynı zamanda şifa amaçlı çamur banyosu olarak turistler tarafından kullanılmaktadır.
Bu alanlara ek olarak Mavi koy, Gizli Liman, Laz Koyu hem yerli hem de yabancı turistler
tarafından ilgi gören koy ve kumsallardır (Doğan, 2010). Gökçeada’da aynı zamanda yeni
başlayanlar ve ileri seviyede sörf bilenlerin burada sörf yapması ve imkanlardan yararlanabilmeleri
için uluslararası sörf okulları yer almaktadır (Çavuşoğlu, 2008).
Uçurtma Sörfü (Kitesurf): Paraşüt- yelken birleşimi bir uçurtmadan olan Kitesurf ip, kontrol barı
ve sörf tahtasından oluşmaktadır. Gökçeada yılın neredeyse tamamı rüzgârlı olarak geçirdiği için
sörf tutkunları tarafından tercih edilen yerlerden biridir. Özellikle Kefalos ve Aydıncık hafif
dalgalı olduğu için kitesurf için oldukça idealdir. Rüzgârın şiddetine göre her seviyede özel
tasarlanmış bir uçurtmanın iplerle kontrol edilmesiyle, suyun üstünde bir tahtada kayıp gitmek,
dalgalar üzerinde zıplamak gibi işlevlerden oluşan su tabanlı bir spordur. Uçurtma sörfü son
zamanlarda oldukça ilgi çekmektedir. Mayıs- Eylül döneminde havanın açık olmasından dolayı
Gökçeada elit sörf merkezleri arasında yer almaktadır. Gökçeada kendine has coğrafyası ve
ikliminin rüzgârlı olması sayesinde sadece Türkiye’nin olmamakla birlikte dünyanın önemli sörf
merkezlerinden biri olmaya adaydır (Bil ve Yılmaz, 2017).
Tüple Dalış/ Şnorkelle Dalış: Günümüzde tüple dalış olarak bilinen “Su Altında Kendi Kendine
Yeterli Soluma Aparatları- Self Contained Underwater Breating Apparatus SCUBA” 19. Yüzyılın
başlarında ortaya çıkarak kullanılmaya başlanmış ve zamanla macera turizm aktiviteleri arasında
yer almıştır. Tüple dalışlar derin sulardaki yaşamın yanı sıra mağara ve batıkları incelemek
amacıyla yapılan uzun süreleri dalışlardır. Şnorkelle yapılan dalışlar ise sığ sulardaki yaşantıları
izlemek için yapılan kısa dalışlardır (Yıldız, 2019).
Karadeniz ve Akdeniz arasında yaşayan deniz canlılarının geçtikleri yol olmasından dolayı
Gökçeada, zengin balık yataklarına ve Birinci Dünya Savaşı’ndan kalan batık kalıntılarına sahiptir.
Türkiye Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) tarafından Türkiye’nin ilk sualtı milli parkına sahip
olan Gökçeada, zengin sualtı dünyası ile Şekil 3’te belirtildiği gibi; Yıldız Taşları, Yelken Kaya,
Peynir Kayalıkları, İnce Burun, Kefaloz Batık Gemi, Şeytan Kayalar, Kefaloz İngiliz Batık
Gemisi, Akyarlar, Yüzen Kayalar, Gizli Liman ve Pirinç Burnu olmak üzere 11 dalış noktasına
sahiptir (Visit Gökçeada, 2021). Yıldız Taşları dalış noktası, en yakın kıyıya neredeyse 100 m
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açıkta bulunur ve yapılan dalış çapa ipinden inilerek gerçekleştirilmektedir. Suyun derinliği 24 m
ile 27 m arasında olmakla birlikte, dip yapısı bir sıra set şeklindeki etrafı kumluk olan kayalardan
oluşmaktadır. Deniz tavşanları gibi çeşitli canlı ve büyük bir Bizans amforasını barındırmasıyla
sualtı fotoğrafçılığı için oldukça elverişlidir. Dalışlar tekne ve botlarla yapılmakta, bot ile Kuzu
Limanı’ndan 20 dakikalık, Kaleköy Limanı’ndan ise 5 dakikalık bir mesafededir ve bu dalış
noktası deniz parkı olarak geçmesi nedeniyle her türlü avın gerçekleştirilmesi yasaktır.
Şekil 3. Dalış Güzergahları

Kaynak. T.C. Gökçeada Kaymakamlığı, 2020.

Yelken Kaya dalış noktası da aynı zamanda su altı deniz parkıdır ve bu sebeple her türlü avcılığa
kapalıdır. Dip yapısı kayalık ve deniz çayırlarından (posedonya) oluşmakta ve 30 m’ye kadar
uzanan bir derinliğe sahiptir. Su altı fotoğrafçılığı için müren, böcek ve eşkina gibi çekici olan
birçok canlıyı barındırmaktadır. Ulaşım bot ile Kuzu Limanı ve Kaleköy’den 10 dakikalık bir
mesafesi bulunmaktadır ve bu dalış noktası 1, 2 ve 3 yıldızlı dalışçılar için uygundur.
Kefaloz Batık dalış noktasında ise Aydıncık Burnu’nun yaklaşık olarak 1.5 mil açığında hakkında
kesin bir bilgi bulunamayan bir batık gemi bulunmuştur fakat Çanakkale Zaferi’nden kaldığı
düşünülmektedir. Batık gemi, 27 metre derinlikte, parçalanmış bir şekilde ve geminin uzunluğu
60m civarındadır. Batığın bulunduğu bölgede çok kuvvetli akıntı olması nedeniyle sadece
tecrübeli dalışçılar için uygundur. Ulaşım bot ile Kaleköy Limanı’ndan ise 30 dakikalık, Kuzu
Limanı’ndan 20 dakikalık mesafededir.
Kuş Gözlemciliği: Kuş gözlemciliği, bireysel veya grup olarak kuşları doğal yaşam ortamlarında
izlemeye yönelik gerçekleştirilen aktivitelerdir. İçerdiği fiziksel aktivite nedeniyle gözlem sporu
olarak da nitelendirilir (Sop, 2015). Gökçeada 16 set ve 41 familya olmak üzere toplam 143 kuş
türünü barındırmaktadır ve yıl boyunca toplam 63 kuş türü izlenebilmektedir. Kuşlardan 55 türü
yaz, 10 türü transit ve 15 türü de kış göçmenidir. Tuz Gölü, flamingolar ve kıyı kuşlarına uygun
derinlikte ve denizle bağlantısı olan bir dalyandır. Tuz Gölü dalyanı ve Gökçeada’nın kıyılarının
yükseltisi ve taşlık alanları da bir tür çeşitliliğini barındırmakta ve kuzey kıyıları “Önemli Doğa
Alanı” olarak belirlenmiştir. Gökçeada göçmen kuşların yol güzergahında olması nedeniyle kuş
gözlemciliği açısından şanslı bir konumdadır (T.C. Gökçeada Kaymakamlığı, 2020).
Bisiklet Binme: Günümüzde birçok ülkede oldukça yaygın olan hem bir ulaşım aracı hem de sportif
bir faaliyet olarak görülen bisiklet sürüşü son zamanlarda ülkemizde de yaygınlaşmaktadır. Ancak
bisiklet yollarının bulunmaması ve bisiklet sürücülerine saygı duyulmaması nedeniyle şehirlerde
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bisiklete binmek oldukça güçtür ve tehlikelidir. Gökçeada, yolları nedeniyle bisiklet sürüşü
yapılabilecek uygun rotalara sahiptir ve adada bisiklet sürüşünün gerçekleştirildiği rotalar
saptanmıştır (Bil ve Yılmaz, 2017). Şekil 4’te Gökçeada’nın 5 tane bisiklet sürüş rotaları
belirtilmiştir.
Şekil 4. Bisiklet Binme Güzergahları

Kaynak. T.C. Gökçeada Kaymakamlığı, 2020.

Gökçeada’daki belirlenen bu rotalardan biri: “Havaalanı › Merkez › Baraj › Dereköy › Uğurlu
Göleti › Şirinköy › Laz Koyu › Tuz Gölü › Eşelek › Aydıncık Göleti › Merkez › Havaalanı” rotasıdır.
Rotadaki zemin asfalttan oluşmakta ve toplam uzunluğu 55 km’dir. 2 ile 3 km’lik %10 eğimli
rampalar bulunmakta ve bu rampalar, Eşelek yolunda, Şirinköy’den Dereköy’e geçerken ve
Dereköy’den Şahinkaya’ya geçerken bulunmaktadır. Bu rota orta seviyedeki bisikletçiler için ideal
olmakla birlikte zorluk derecesi 10 üzerinden 6’dır. Belirlenen rotalardan bir diğeri ise Merkez
›Yıldızkoy › Kaleköy › Merkez rotasıdır ve bu rota yeni başlayan bisiklet sürücüleri için uygun
olan 11 km uzunluğunda bir rotadır. Adanın merkezinden Yukarı Kaleköy ayrımına uzanan asfaltlı
bir yol mevcuttur, ayrımdan sonra ise 800 m dik uzanan bir rampa ve arnavut kaldırımlı zemin
gelir. Bu bisiklet rotasında Poseidon Terası, Sabun Atölyesi, Mustafa’nın Kayfesi, Yıldız Koyu ve
Kale gibi görülebilecek çekicilikler vardır (Visit Gökçeada, 2021).
Kampçılık: Doğa ile iç içe olmak isteyen her bireyin kampçılık ile ilgili farklı algısı vardır.
Yumuşak ve kara tabanlı macera aktivitesi sınıfında yer alan kampçılık, kimisi için karavan ile
evde bulunabilecek azami araç gereci konaklayacağı yere götürmek maksadıyla yaptığı etkinlik,
kimisi için ise çadır, mat, uyku tulumu gibi temel malzemelerin yer aldığı çanta ile gerçekleştirilen
bir etkinliktir (Yıldız, 2019). Her türlü sosyo-ekonomik kişilerin katılabileceği bir aktivite olan
doğa dostu kampçılık, dünyada ve ülkemizde oldukça önem kazanmıştır. Gökçeada’da özellikle
Aydıncık sahili ve Yıldızkoy olmak üzere kamping için oldukça uygun koşullara ve cazibeye sahip
bir adadır (Bil ve Yılmaz, 2017).
SWOT (GZTF) analizi iç ve dış etkenleri göz önünde bulundurarak, bir firmanın, projenin,
yatırımın, sektörün, bir ülkenin ya da coğrafi bir bölgenin kendisine has niteliklerinden
kaynaklanan güçlü yönler ve fırtsatlardan en yüksek derecede faydalanacak, tehditlerin ve zayıf
yönlerin yansıttığı etkiyi en az düzeye indirgeyecek plan ve stratejiler geliştirmeyi amaçlamaktadır
(İlsay ve Doğdubay, 2015). Gökçeada’nın macera turizmi kapsamında güçlü yönlerini, zayıf
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yönlerini, fırsatlarını ve tehditlerini ortaya koyabilmek için ikincil kaynaklardan elde edilen
verilerle gerçekleştirilen SWOT analizinin sonuçları Tablo 3’te yer almaktadır.
Tablo 3. Gökçeada’nın Macera Turizmi Potansiyelinin SWOT Analizi ile Değerlendirilmesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Güçlü Yönler
Engebeli ve dağlık bir coğrafyaya sahip olması,
Yılın neredeyse 300 günü rüzgârlı olması,
Su kaynaklarının çok olması,
Farklı macera turizmi olanaklarının bulunması (rüzgâr
sörfü, trekking, kampçılık, dalış gibi),
Konaklama faaliyetlerinin ekonomik olması,
Bozulmamış bir doğal yapıya sahip olması,
Aktiviteler için elverişli plajlara sahip olması,
Sörf ve dalış eğitim merkezlerinin olması,
Zengin su altı dalış kaynaklarının bulunması.

Fırsatlar
• Sörf ve dalış gibi aktivitelerin gerçekleştirilmesi için
elverişli plajlara sahip olması,
• Gökçeada’nın turistik bir bölge olması,
• Macera turizmi aktivitelerine yönelik ilginin artması,
• Dünya’da ve Türkiye’de gittikçe gelişen macera turizmi
talebi,
• Farklı turistik yerlerin bulunması,
• Mevsimsel özelliklerinden dolayı sörf aktivitelerinin
uzun bir süreye yayılabilmesi,
• Gökçeada’da gerçekleştirilen turizm aktivitelerini
çeşitlendirme,
• Gökçeada’nın tanıtımına katkı sağlaması.

Zayıf Yönler
Ulaşım hizmetlerinin yetersiz olması,
Konaklama tesislerinin az olması,
Macera turizmine niteliğinde planlama, reklam ve
tanıtım faaliyetlerinin mevcut olmaması,
• Macera turizminin geliştirilmesi için geç kalınması,
• Macera turizmi hakkında halkın yeterli bilgiye sahip
olmaması,
• Yeme-içme ve eğlence tesislerinin yetersiz olması,
• Altyapının yetersiz olması,
• Yapılan tur organizasyonlarının azlığı,
• Yerli halkın yabancı dil yetersizliği,
• Trafik ve otopark problemi
Tehditler
• Ege Bölgesi’nde rakip destinasyonların varlığı.
• Yerel halkın turizm hareketine yeteri kadar dahil
olmaması,
• Büyük tesislerin planlanmasıyla çevre ve doğal yaşam
üzerinde ortaya çıkabilecek olumsuz etkiler,
• Eğitimsiz gerçekleştirilen aktiviteler.
•
•
•

Sonuç ve Öneriler
Dünyada ve Türkiye’de turizm, özellikle son zamanlarda en hızlı büyüyen ve sürekli değişim
içerisinde olan sektörlerden biridir. Günümüzde insanların istek ve ihtiyaçlarında oluşan çeşitlilik
farklı turizm türlerinin doğmasına sebep olmuştur. Buna bağlı olarak bugün, uluslararası turizm
endüstrisinde dikkat çekici düzeyde gelişen ve büyüyen, yükseliş kazanan turizm türlerinden birisi
de macera turizmidir. Macera turizmi açısından Türkiye’nin önemli bir potansiyele sahip olduğu
yerlerden biri Gökçeada’dır. Bu çalışma ikincil kaynaklardan yararlanılarak, Gökçeada’nın
macera turizmi potansiyelini belirlemeye yönelik yapılmıştır. Elde edilen bulgulardan ortaya
çıkarılan SWOT analizinin sonucunda Gökçeada’nın çeşitlilik bakımından macera turizm
potansiyeli yüksek düzeydedir. Adada çeşitli türlerde macera aktiviteleri yapılabilir. Fakat su
tabanlı macera aktivitelerine bakıldığında özellikle esen rüzgârı, sualtı zenginlikleri ve şu an
faaliyette olan sörf okullarının bulunmasından dolayı olan rüzgâr sörfü, uçurtma sörfü ve dalış
aktiviteleri, kara tabanlı aktivitelerde elverişli coğrafi özellikleri ve flora ve fauna çeşitliliği
nedeniyle trekking, kuş gözlemciliği, bisiklete binme ve kampçılık aktiviteleri ön plana
çıkartılmıştır. Hava tabanlı macera aktiviteleri geliştirmek için ise öncelik verilmemiştir.
Adanın çeşitli coğrafi özellikleri macera turizmi açısından önemlidir. Aynı zamanda Gökçeada’nın
macera turizmi potansiyelinin temel unsurları, iklim, plajlar gibi adanın çekicilikleri, ulaşım ve
konaklama olanaklarıdır. Adanın çekici unsurları yeterli olmasına rağmen ulaşım ve konaklama
olanakları yeterli değildir. Gökçeada’nın yerli halkı dışında macera aktivitelerine katılmak üzere
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başka şehirlerden gelen bireyler için, adada havalimanı bulunduğu halde günümüzde hizmet
vermediği için tek ulaşım yolu deniz yoludur. Adada konaklama tesisleri çevre köy ve mahallelere
yayılmış bir şekilde görülmekte, fakat oda ve yatak kapasiteleri arttırılmalıdır. Ayrıca turizm
işletme belgeli tesislerin az sayıda olması kaliteli hizmet isteyen turistler için ve adanın turizmi
açısından sorunlara neden olabilir.
Gökçeada’da macera turizminin gelişmesi için yeterli çalışmalar yapılmamıştır. Bundan dolayı
adadaki macera turizminin geliştirilmesi, yeni aktivitelerin oluşturulması için bir plana dayalı
projeler geliştirilerek macera turizmi için kullanılabilecek mekanlar tespit edilerek ve turizme
kazandırılmalıdır. Macera turizmi kapsamında yerel halka belediye ya da halk eğitim merkezi
tarafından eğitimler verilip bilinçlendirilerek, yapılan çalışmalara yerel halk dahil edilmelidir.
Macera turizmi sektörünün geliştirilmesi için kamu ve özel sektörler tarafından yatırım
yapılmasına önem gösterilmelidir. Turizm yönetici işletmecileri, sivil toplum kuruluşları ve bu
alandaki araştırmacılar fikir birliği yaparak gereklli çalışmaları yapmalı ve en kısa zamanda bu
sektörün gelişmesine zemin hazırlamalılar. Aynı zamanda adadaki turistik ürünlerin
geliştirilmesinde, çevresel faktörlerin korunmasında, macera turizmi potansiyelinden en üst
düzeyde yararlanılmasında, potansiyel macera turistlerinin profili ve beklentilerinin tespit
edilmesine yönelik de araştırmacılar tarafından çalışmalar yapılmalıdır. Gökçeada, yapılan macera
turizmi faaliyetleri ile ulusal ve uluslararası pazarda etkili bir şekilde sunulmalı ve Gökçeada’nın
macera turizmi kapsamında geliştirilmesi için daha fazla akademik çalışmalara yer verilmelidir.
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